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Local  finance offers an  important testing ground  for analyses of  fiscal policy and political economics. The 
sheer number of local communities and the fact that many institutional features can be taken as common 








Until  1993, municipal  governments  in  Italy were  ruled by  a proportional parliamentary  system. Citizens 
voted  for  party  lists  to  elect  the  legislative  body  (i.e.,  the  city  council);  the  council  then  appointed  the 
mayor and  the municipal executive office. Since  the  reform  (Law 81/1993),  the mayor has been directly 




Bordignon and Turati, 2009) was  to make  the mayor directly accountable  to citizens and  to  increase her 
grip on the council, eliminating the instability that had characterized previous municipal governments1.  
The new electoral  rule also discriminates between municipalities below and municipalities above 15,000 





1  Indeed,  in  the universe of mayoral elections  from 1993  to 2007, only  in 1% of  the cases  the mayor was removed 













while number of  councilors, mayor’s  and  councilor’s wages,  central  government  grants,  etc.  all  vary  (at 
different  thresholds)  as municipal  population  increases,  following national  regulations,  no  such  changes 
occur  in  the  interval between 10,000 and 20,000  inhabitants. Furthermore, one can  show  that no other 
variable  referring  to  municipalities,  such  as  the  characteristics  of  the  population,  the  economy  or  the 
environment, presents a similar discontinuity at  the  threshold  level. This  then provides some confidence 




Which effects  should  then one  expect  from  a  change  in  the electoral  rules, moving  from  single  to dual 
ballot system? An extensive  literature  in political science addresses this  issue. The well‐known “Duverger 




But  the predictions on  the equilibrium number of parties or candidates, however  interesting  for political 
scientists, are of  limited  importance for economists.  In the end,  if parties are few or many do not matter 
much; what matters  is what they do. The real  interesting question  is therefore  if voting with a system or 
the other changes systematically what we expect governments to be able to do in terms of policy. This is an 
issue  that has been very  little discussed  in  the economic  literature; and  indeed,  in  spite of  its empirical 
importance4, we know very little about the effects of the runoff. 
In Bordignon, Nannicini and Tabellini  (2013) we tackle this  issue theoretically. The main prediction  is that 
the  runoff,  in  a  system  as  the  Italian  one  characterized  by  an  ideologically  polarized  electorate  and  by 
strong extremist parties, should lead to greater policy moderation. And this is desirable on welfare grounds, 
if moderate parties elicit the support of most voters, as is usually the case, in Italy as well5. The intuition is 
very  simple  and  can  be  derived  in  a  variety  of  theoretical  setups. Under  a  single  ballot  system,  small, 
extremist parties have no chance of winning and get plurality. But  if they can command the support of a 
large enough number of  voters,  they  can  threaten  the  ideologically  closer moderate parties  to  lose  the 
elections, if they do not accept an alliance with them. This threat is less credible under the runoff system, 
provided  that  some of  the extremist voters, at  the  final ballot, are however willing  to vote  (rather  than 
                                                            
4 The best known example  is  the French Presidential  system. But  runoff mechanisms are used extensively  in many 
other countries such as in Latin American, in the US gubernatorial primary elections and in several local and regional 
elections. See Cox, 1997.  
5 Surveys data show that  ideological polarization of the electorate  is  increasing  in many parts of the world. See the 
relevant data in World Values Survey. 
abstain), once the extremist candidate has been eliminated at the  first round. The  implication  is that the 
runoff  should  reduce  the bargaining  power of  the  extremists, weakening  their  influence on  equilibrium 
policy. Notice that although this may mean, as in the original Duverger analysis, that there might be more 
parties or candidates running in a runoff than under the single ballot (if the moderate candidates or parties 
prefer  to  run alone at  the  first  round)6,  this  is not essential  for our prediction. Moderate and extremist 
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data  show  the presence of a  strong partisan effect:  the more  leftish  (rightist)  is a party,  the higher  (the 
lower) is the property tax rate that it wishes to impose. But then this means that municipalities above the 
threshold should be characterized by a  lower volatility of  the property  tax both cross‐sectional  (between 
municipalities of  the  same population  size) and across  time  for  the  same municipality.  Intuitively, as  the 
municipal  government  shifts  from  one  side  to  the  other  of  the  political  spectrum,  the  runoff  should 
dampen the  influence of the extremist parties on policy,  leading to  less variation  in the property tax rate. 
This is indeed a prediction of our theory, provided that political turnover is not significantly different above 
and below the threshold, something that we can prove empirically. Using a RDD design, we then test if the 
variance  of  the  property  tax  rate  is  statistically  different  above  and  below  the  threshold.  Results  are 


















was  determined  uniformly  across  the  country  (by  using  the  national  Cadastre),  but municipalities were 
given some autonomy in the setting up of the tax rates and allowances10. Interestingly, the introduction of 
the new property tax was accompanied by an offsetting variation in grants, so that at the statutory minimal 




of  the  introduction  of  ICI,  from  about  60%  to  40%.  However,  the  effect  was  differentiated  across 
municipalities, depending on their tax bases. For instance, in 2000, municipalities in the richer north of the 















that  affected  all  municipalities  in  the  same  way,  and  a  second,  on  the  funding  system,  that  affected 
municipalities very differently depending on their tax base. Intuitively, this may have had different effects 
on  the selection of  the  local political class.  In poor municipalities, where grants maintained a paramount 
role in the financing, the main task of a local politician was to guarantee that central money kept flowing to 
local communities. This may require different skills (e.g. strong political connections with national parties) 




arena. Building on  this  intuition, Bordignon, Gamalerio and Turati  (2013) prove  theoretically,  in a carrier 
model  of  politics  with  self‐selection  of  politicians,  that  a  tax  decentralization  reform  should  have  very 
different  effects  in  municipalities  characterized  by  different  degree  of  vertical  fiscal  imbalance  (VFI).  It 







the  profession  of  the  mayor  before  entering  in  policy.  As  for  political  skills,  we  consider  the  previous 
political  experience  of  the  candidate  before  becoming  mayor  (including  all  legislative  and  executive 
positions  in all  local governments, and  in the  Italian and European Parliament). Finally, we also provide a 
measure for the ex‐post quality of policies, by  looking at two  indicators commonly used  in the  literature: 
the percentage of separate waste collection, and the probability of completing the term in office. 
Descriptive  evidence  supporting  our  story  is  provided  in  Figure  4, where  –  distinguishing  rich  and  poor 




the  ‘treatment’  is the change  in the degree of VFI  induced by the  ICI reform), controlling for municipality 
and  time  fixed  effects,  and  for  a  number  of  covariates,  are  strongly  supportive  of  our  theoretical 
hypotheses. The features of local politicians changed dramatically in richer municipalities after the reforms: 























Italy, with  the birth of new political  parties. More  important,  they hold  even  in  the  case of  a different 
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Year
avg_quality2_above avg_quality2_below
Source: Italian Ministry of Domestic Affairs
Municipalties above and below the median
Impact of Decentralization on Ya def. [A]
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